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Özet : Bu araflt›rma, entansif ve yar› entansif (mer’aya dayal›) koflullarda yetifltirilen bronz hindilerin besi performanslar› ve karkas
özelliklerinin saptanmas› amac›yla yap›lm›flt›r.
16 haftal›k besi periyodu sonunda canl› a¤›rl›k ortalamalar›, entansif flartlarda bar›nd›r›lan hindiler için (erkek+difli) 4273.8±95.5 g;
yar› entansif flartlarda yetifltirilenler için 4185.0±107 g olarak bulunmufltur. Canl› a¤›rl›klara ait ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar
önemsiz olmufltur (P>0.05). Kümülatif yem tüketimi bak›m›ndan (16 haftada) mer’aya ç›kar›lmayan grup daha fazla yem
tüketmifltir. Entansif ve yar› entansif flartlarda yetifltirilen hindilere ait kümülatif yem tüketimi de¤erleri aras›ndaki farkl›l›klar önemli
bulunmufltur (P<0.05). Elde edilen bulgular 16. haftan›n sonunda s›ras›yla; 13562.0±50.0 g ve 12415.0±100.0 g fleklinde
olmufltur. Farkl› yetifltirme sistemlerinde bar›nd›r›lan hindilerin kümülatif yemden yararlanma oranlar› 16. hafta sonu itibariyle
önemli ölçüde farkl›l›k arzetmifltir (P<0.05). Bu de¤erler entansif ve yar› entansif flartlarda yetifltirilen hindilerde s›ras›yla;
3.51±0.02 ve 3.65±0.04 olarak saptanm›flt›r. Karkas a¤›rl›¤› ve karkas rand›man› gibi özellikler, yetifltirme sisteminden önemli
düzeyde etkilenmemifl (P>0.05) olup, entansif ve yar› entansif flartlarda bu de¤erler (erkek+difli için) s›ras›yla; 3205.0±134.0 g,
2896.3±99.7 g ve % 0.70±0.05, % 0.70±0.03 olarak belirlenmifltir.
Anahtar Sözcükler : Hindi, entansif, yar› entansif

Comparison of Growth Performance and Carcass Characteristics of Bronze Turkeys Reared in
Intensive and Semi-Intensive Conditions
Abstract : This study was conducted to determine the growth performances and carcass characteristics of Bronze turkeys reared
in intensive and semi-intensive conditions.
Live weights of Bronze turkeys reared in intensive and semi-intensive conditions (male+female) were found as; 4273.8±95.5 g and
4185.0±107 g at the end of 16. weeks, respectively. Difference between the mean weights was not significant (P>0.05). Turkeys
reared on floor were consumed more feed than the other group. Cumulative feed consumptions of turkeys reared in intensive and
semi-intensive conditions were determined as 13562.0±50.0 g and 12415.0±100.0 g at the end of 16. weeks, respectively.
Difference between these values was found to be significant (P<0.05). Cumulative feed efficiences of turkeys were effected
significantly from different rearing systems (P<0.05). These values for turkeys reared in intensive and semi-intensive conditions
were obtained as 3.51±0.02 and 3.65±0.04 at 16. weeks. Carcass weights and carcass percentages were not effected significantly
from rearing systems (P>0.05). These values were determined as 3205.0±134 g, 2908.8±118 g and 0.70±0.05 %, 0.70±0.03
% in intensive and semi-intensive conditions, respectively.
Key Words : Turkey, intensive, semi-intensive

Girifl
Hindi yetifltiricili¤i, tüm geliflmifl ülkelerde hayvansal
protein aç›¤›n›n kapat›lmas›nda önemli bir yeri olan bir
hayvanc›l›k koludur. Fakat ülkemiz, bu konuda olmas›
gereken düzeyin oldukça alt›ndad›r. Dünyadaki di¤er
ülkeler aras›nda hindi varl›¤› bak›m›ndan ön s›ralarda
olmam›za ra¤men büyük ölçüde extansif koflullarda

yap›lan yetifltiricili¤in sonucu olarak hayvan bafl›na elde
edilen verim çok düflüktür. Bu nedenle
hindi
varl›¤›m›zdan daha yüksek düzeyde verim al›nabilmesi için
mevcut yetifltirme sisteminin yerini, entansif ve yar›
entansif koflullarda yap›lan yetifltiricili¤in almas› büyük
önem tafl›maktad›r.
Ülkemizde hindi yetifltiricili¤i büyük oranda, küçük aile
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iflletmelerinde 20-50’ lik sürüler halinde an›zlar ve
mer’alarda otlatma suretiyle yap›lmaktad›r. Genellikle
düflük verimli yerli ve kar›fl›k ›rklardan oluflan hindiler,
hasat dönemi sonunda tarlalarda dökülen danelerle veya
çok fakir ve kalitesiz mer’alarda otlat›lmak suretiyle
beslenmeye çal›fl›lmaktad›r. Hasat sonras› dökülen tah›l
danelerini de¤erlendirmeye yönelik olan bu yetifltirme
fleklinin entansif veya yar› entansif yetifltiricili¤e do¤ru
h›zla dönüflmesi gerekmektedir.
Yar› entansif yetifltiricilikte hindilerin otlamalar› için
mer’a tesis edilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Hindiler
için tesis edilen kanatl› mer’alar› genellikle iki amaçla
kurulmaktad›r. Bunlardan biri, hindilerin yem
ihtiyaçlar›n›n önemli bir k›sm›n›n mera’dan sa¤lanmas›
di¤eri ise hindilerin serbest hareket etmeleri, bol günefl ve
temiz havadan yararlanmalar›d›r (1). Hindiler di¤er
kanatl›lara oranla mer’alardan daha iyi yararlanabilmekte
ve mer’ada besleme ile yaklafl›k %15-20 oran›nda bir yem
tasarrufu söz konusu olmaktad›r. Bu nedenle mer’a + ek
yem fleklinde bir yetifltiricilik daha ekonomik
olabilmektedir. Fakat hindilerin yeterli düzeyde
beslenmelerini sa¤layacak kaliteli, lezzetli, besleme de¤eri
yüksek ve sürekli yeflil olarak kalan mer’alar›n tesisi
özellikle fakir ve kalitesiz mer’alar›n mevcut oldu¤u
bölgelerde önem tafl›maktad›r.
Mer’aya dayal› olarak yap›lan yetifltiricili¤in, yem
tüketimini azaltmas›n›n yan› s›ra hayvanlar›n sa¤l›klar›
aç›s›ndan da büyük önemi vard›r. Mer’ada otlat›lan
hindiler, sürekli olarak içeride bar›nd›r›lanlara göre daha
sa¤l›kl› olmaktad›r (1).
Bu araflt›rmada, 16 haftal›k besi süresinde entansif ve
yar› entansif (mer’aya dayal›) koflullarda yetifltirilen Bronz
hindilerin farkl› dönemlerdeki canl› a¤›rl›k, yem tüketimi,
yemden yararlanma oran› ve karkas özellikleri
bak›m›ndan karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Materyal ve Metot
Araflt›rma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
tavukçuluk tesislerinde yürütülmüfltür. Denemede
kullan›lan hayvan materyalini, Kand›ra Hindicilik Üretme
‹stasyonundan sa¤lanan 186 adet günlük yafltaki
Amerikan Bronz ›rk› hindi palaz› oluflturmufltur.
Kümese getirilen günlük palazlar bir hafta süreyle ana
makinalar›nda bar›nd›r›lm›fllard›r. Daha sonra kanat
numaralar› tak›lmak suretiyle tesadüfi olarak, deneme
desenine uygun biçimde yer bölmelerine da¤›t›lm›fllard›r.
Üçer grup halinde yer bölmelerinde yetifltirilen hindiler,
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altl›k olarak en az 10 cm kal›nl›¤›nda serilen talafl
üzerinde bar›nd›r›lm›fllard›r. Hindilerin yem ve su
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda, plastikten yap›lm›fl ve
otomatik suluklar ile sacdan yap›lan yemlikler
kullan›lm›flt›r. Ayd›nlatma, ilk dört hafta süresince günde
23 saat ve 4. cü haftadan sonra gün ›fl›¤›na b›rakma
fleklinde uygulanm›flt›r. Yer sisteminde (entansif)
yetifltirilen hindiler 16 haftal›k besi döneminin sonuna
kadar mer’aya ç›kart›lmam›fl ve sürekli olarak altl›k
üzerinde bar›nd›r›lm›fllard›r.
Mer’aya ç›kar›lacak hindiler (yar› entansif) için özel
olarak üçgül ve çimin kar›fl›k olarak ekildi¤i hindi mer’as›
tesis edilmifltir. Bu mer’an›n tesis edilmesinin nedeni
bölgenin iklim yap›s› nedeniyle hindilerin mer’aya
ç›kar›lma döneminde tüm otlar›n kurumufl olmas› ve
arazinin hindi otlatmaya elveriflli olmamas›d›r. Ayn›
zamanda hindilerin severek tükettikleri taze otlar›n daha
fazla tüketilmesini sa¤lamak ve bu suretle de kesim
dönemine kadar yem tüketiminin azalt›larak daha
ekonomik bir yetifltiricilik yap›lmas› öngörülmüfltür.
Ayr›ca, özel olarak tesis edilen hindi mer’alar›n›n
hindilerin besi performanslar› üzerine etkilerinin
saptanmas› da amaçlanm›flt›r. Mer’an›n tesis tarihi
palazlar›n mer’aya ç›kabilece¤i tarih dikkate al›narak
saptanm›flt›r. Hindiler mer’aya ç›kar›lmadan önce
mer’an›n etraf› çitle çevrilmifl ve mer’a üç k›sma
ayr›lm›flt›r. Hindiler 8 haftal›k dönemde mer’aya
ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r. Üç ayr› grup halinde mer’an›n üç
farkl› bölümlerinde otlat›lan mer’a grubu hindiler günde 6
saat mer’ada tutulmufllard›r. Mer’ada otlat›lan hindilerin
bar›nd›r›ld›klar› yer bölmelerinde bulunan yemliklerde
sürekli olarak yem bulundurulmufltur.
Hindiler ilk dört haftada, Ziraat Fakültesine ait yem
ünitesinde imal edilen ve %28 ham protein ve 27002800 kcal/kg ME içeren, 4. haftadan 12. haftaya kadar
%20 ham protein ve 2700 - 2800 kcal/kg ME içeren ve
12. haftadan 16. haftaya kadar %15 ham protein ve
2600-2650 kcal/kg ME içeren yemle serbest olarak
yemlenmifllerdir. Hindilere ait canl› a¤›rl›klar ve yem
tüketimleri denemenin bafllang›c›ndan sonuna kadar
haftada bir tartmak suretiyle tesbit edilmifltir. Cinsiyetler
15. haftal›k yaflta d›fl görünüfllerine bak›larak saptanm›fl
ve de¤erlendirmeler erkek, difli ve erkek+difli olarak
yap›lm›flt›r. 16. haftan›n sonunda her gruptan 10 erkek
ve 10 difli kesilerek karkas özellikleri belirlenmifltir.
Araflt›rmadan elde edilen de¤erler tesadüf parselleri
deneme desenine göre analiz edilmifl ve Mstat paket
program› kullan›lm›flt›r.

T. fiENGÜL, S. YURTSEVEN, T. POLAT

Bulgular
Entansif ve yar› entansif koflullarda yetifltirilen
hindilere ait farkl› dönemlerdeki canl› a¤›rl›k ortalamalar›
ve standart hatalar› Tablo 1’de verilmifltir. 16 haftal›k
dönem besi dönemi sonunda entansif flartlarda yetifltirilen
hindilere ait canl› a¤›rl›klar ile yar› entansif flartlarda
yetifltirilen hindilerin canl› a¤›rl›klar› aras›ndaki (erkek,
difli ve erkek+difli için) farkl›l›klar önemli bulunmam›flt›r
(P>0.05). Entansif ve yar› entansif koflullarda yetifltirilen
hindilerin canl› a¤›rl›klar› 16 haftal›k periyot sonunda
(erkek+difli için) s›ras›yla; 4273.8±95.5 g ve
4185.0±107 g olarak bulunmufltur.
Farkl› yetifltirme koflullar›nda yetifltirilen Bronz
hindilerin 16 haftal›k dönemdeki hayvan bafl›na kümülatif
yem tüketimleri önemli ölçüde (P<0.05) farkl›l›k
göstermifltir. Elde edilen bulgular entansif ve yar› entansif
flartlar için s›ras›yla; 13562.0±50.0 g ve
12415.0±100.0 g olarak saptanm›flt›r.
Hindilerin kümülatif yem tüketimindeki farkl›l›klar 9.
haftadan itibaren önemli düzeye ç›km›fl ve 16. hafta
sonunda entansif koflullarda yetifltirilen hindiler mer’aya
ç›kar›lanlara oranla hindi bafl›na yaklafl›k olarak 1045 g
daha fazla yem tüketmifllerdir.

Tablo 1.

Hafta

Entansif ve Yar› Entansif Koflullarda Yetifltirilen Bronz
Hindilere ait Canl› A¤›rl›klar (g) ve Standart Hatalar›.
Cinsiyet

Entansif

K

173.57±2.87

4

K

459.98±8.35

6

K

939.70±19.5

8

K

1609.3±34.7

10

K

2354.1±54.2

E

3679.4±46.2

D
K
E

14

D
K

16

Kümülatif yemden yararlanma oran›na ait bulgular
entansif ve yar› entansif koflullarda yetifltirilen hindilerde
s›ras›yla; 3.51±0.02 ve 3.65±0.04 fleklinde saptanm›flt›r.
Elde edilen ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar istatistiksel
olarak önemli bulunmufltur (P<0.05). Kümülatif yemden
yararlanma oranlar› bak›m›ndan 16 hafta süreyle
hindilere ait ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar 15. ci
haftaya kadar önemli düzeyde olmam›flt›r. Farkl›
dönemlerdeki kümülatif yemden yararlanmaya iliflkin
ortalamalar ve standart hatalar› Tablo 3’te verilmifltir.
Karkas a¤›rl›¤› ve karkas rand›man› bak›m›ndan
gruplara ait ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar önemli
olmam›flt›r (P<0.05). Entansif ve yar› entansif koflullarda
yetifltirilen hindilerin karkas a¤›rl›klar› (erkek+difli)
s›ras›yla; 3205.0±134 g ve 2896.3±99.7 g ; karkas
rand›manlar› % 0.70±0.05 ve % 0.70±0.03 olarak
bulunmufltur.
Tart›flma
Entansif ve yar› entansif flartlarda, 16 haftal›k besi
dönemi boyunca yetifltirilen Bronz hindilerin canl›

Tablo 2.

Entansif ve Yar› Entansif Koflullarda Yetifltirilen Bronz
Hindilere ait Kümülatif Yem Tüketimleri (g) ve Standart
Hatalar›.

Yar› Entansif
a

2

12

Farkl› dönemlerdeki kümülatif yem tüketimine iliflkin
ortalamalar ve standart hatalar› Tablo 2’de verilmifltir.

a
a

a
b
b
b

2692.6±59.8

a

3186.0±74.3

b

4580.1±49.7

a

3241.0±62.3

a

3910.6±95.7

a

E

4923.7±63.9

D

3623.9±62.7

K

4273.8±95.5

a
a

a

Hafta

Entansif

Yar› Entansif

1-2

142.97±4.39

172.05±3.63

a

449.54±8.41
a

924.4±21.2

a

1510.4±37.8

a

2083.9±19.7

a

3465.7±43.1

a

2400.3±25.5

a

2933.0±73.7

a

4152.9±46.0

a

3057.0±117

a

3604.8±94.8

1-3
1-4

a
a

371.30±10.9

a

a

1158.6±25.9
1757.2±12.8

a
a

2591.0±13.6

a

3580.0±42.3

b

1-9

4637.0±30.7

1-10

5653.0±30.4

1-11
1-12

b
b

7021.0±23.0

b

8187.0±92.0 b
b

a

1-13

9443.0±43.7

3429.8±50.9

a

1-14

10815.0±84.0

4185.0±107 a

1-15

4940.3±67.5

1-16
Ayn› sat›rda farkl› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar
önemlidir (P<0.05).
E : Erkek, D : Difli, K : Erkek+Difli

a

743.40±10.3

a

1-6
1-8

a

386.77±3.44

742.50±23.8

1-5
1-7

a

146.47±4.41

b
b

12379.0±60.0

b

13562.0±50.0

1223.7±10.4

a

1876.3±17.6

a

2679.8±36.4

a

3535.1±37.8

a

4441.1±41.1

a

5324.7±48.1

a

6265.5±53.5

a

7466.1±60.3

a

8544.6±69.4

a

9758.5±78.0

a

11124.0±88.0

a

12415.0±100.0

Ayn› sat›rda farkl› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar
önemlidir (P<0.05).
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Tablo 3.

Entansif ve Yar› Entansif Koflullarda Yetifltirilen Bronz
Hindilere ait Kümülatif Yemden Yararlanma Oranlar› ve
Standart Hatalar›.

Tablo 4.

Özellikler
Hafta

Entansif

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16

1.55±0.05
a
1.83±0.05
a
2.04±0.05
a
2.13±0.03
a
2.07±0.08
a
2.16±0.06
a
2.39±0.07
a
2.46±0.10
a
2.55±0.03
b
2.53±0.07
a
2.78±0.04
b
2.63±0.06
a
3.06±0.04
a
3.21±0.08
b
3.51±0.02

Entansif ve Yar› Entansif Koflullarda Yetifltirilen Bronz
Hindilere ait Karkas Özellikleri ve Standart Hatalar›.
Cinsiyet

Entansif

Yar› Entansif

Karkas
A¤›rl›¤›
(g)

E
D
K

3494.2±109
2556.2±96.9
3205.0±134.0

3280.7±31.1
2512.3±66.4
2896.3±99.7

Karkas
Rand›man›
(%)

E
D
K

0.70±0.05
0.70±0.05
0.70±0.05

0.70±0.03
0.71±0.05
0.70±0.03

Yar› Entansif
a

a

1.64±0.07
a
1.89±0.08
a
2.15±0.07
a
2.09±0.04
a
2.31±0.05
a
2.38±0.07
a
2.40±0.07
a
2.49±0.09
a
2.54±0.09
a
2.79±0.04
a
2.92±0.04
a
3.03±0.03
a
3.10±0.04
a
3.30±0.05
a
3.65±0.04

Ayn› sat›rda farkl› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar
önemlidir (P<0.05).

a¤›rl›klar›na ait bulgular aras›ndaki farkl›l›klar önemli
düzeyde olmam›flt›r (P>0.05). Canl› a¤›rl›klara iliflkin elde
edilen sonuçlar birçok araflt›rmac›n›n bildirdikleri
sonuçlarla uyum gösterirken (2,3,4,5,6,7) di¤er baz›
araflt›rma sonuçlar›ndan daha düflük (8,9,10,12) veya
daha yüksek (11,13) bulunmufltur. Mer’aya ç›kar›lan
hindilerin, sürekli olarak kümeste bar›nd›r›lanlara oranla
kümülatif yem tüketimi bak›m›ndan önemli düzeyde
(P<0.05) daha az yem tüketmesi hindilerin mer’adan
oldukça iyi yararland›klar›n› göstermektedir. Entansif ve
yar› entansif flartlarda yetifltirilen hindilerin yem
tüketimleri 8. haftan›n sonuna kadar benzer düzeyde iken
bu haftadan sonra yar› entansif grubun mer’aya
ç›kar›lmaya bafllanmas› ile yem tüketimlerinde önemli
ölçüde farkl›l›klar meydana gelmifltir. Yem tüketimi
bak›m›ndan elde edilen sonuçlar farkl› araflt›rmac›lar›n
bildirdikleri sonuçlarla uyum göstermektedir (3,5).
Yemden yararlanma düzeyi bak›m›ndan, gruplar aras›nda

Ayn› sat›rdaki ortalamalar aras›ndaki farkl›l›klar önemli de¤ildir
(P>0.05).
E : Erkek, D : Difli, K : Erkek+Difli

15. haftaya kadar önemli bir farkl›l›k görülmezken, tüm
besi dönemi dikkate al›nd›¤›nda entansif flartlarda
bar›nd›r›lanlar›n
daha iyi olduklar› saptanm›flt›r.
Kümülatif yemden yararlanmaya iliflkin de¤erler literatür
bulgular› ile uyum içerinde olmufltur (6,9). Her iki gruba
ait karkas a¤›rl›klar› ve karkas rand›manlar› bak›m›ndan
elde edilen bulgular aras›ndaki farkl›l›klar önemli
bulunmam›flt›r (P>0.05). Karkas a¤›rl›¤›na ait sonuçlar
baz› literatür bildiriflleri ile uyum gösterirken (5,7),
baz›lar›ndan daha düflük (6) veya yüksek (11)
bulunmufltur. Karkas rand›man›na iliflkin bulgular ise
genelde literatür sonuçlar›ndan daha düflük bulunurken
(6,7,11,14), baz› araflt›rma bulgular› ile benzerlik (11)
arzetmifltir.
Hindilerin günde 6 saat mer’ada otlat›lmas›yla yem
tüketiminde önemli ölçüde azalma görülmesi mer’aya
dayal› yani yar› entansif yetifltirme fleklinin daha
ekonomik bir yetifltirme flekli olabilece¤ini göstermektedir
(4,5). Fakat bu yar› entansif yetifltirme flekli, hindileri
otlatmak amac›yla an›zlarda ve k›raç arazilerde gün boyu
tutmak fleklinde de¤il, hindilerin severek otlayacaklar›,
kaliteli, besleyici ve onlar›n özellikle vitamin ihtiyaçlar›n›
önemli ölçüde karfl›layacak bir bitki kompozisyonuna
sahip (üçgül+çim gibi) ve uzun dönemde yeflil kalan
kanatl› mer’alar›n›n tesis edilmesi fleklinde olmal›d›r.
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